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ABSTRAKTI
Ҫdo veprimtari biznesore e ka për obligim që në kuadër të veprimtaris së saj biznesore të
ushtrojë edhe auditimin respektivisht kontrollin si vepimtari e cila mundëson që të verifikohet
dhe kontrollohen të gjitha veprimtarite në mënyr që të ipet një pasqyrë kontrtolli të kërkuar
për ta pasur evidente realizimin e kerkesave te menaxhimit.
Si veprimtari kryhet nga pala e tretë e pavarur (me punonjës të kontraktuar nga organizatat e
profesionale të kontabilistëve dhe auditimin për sektorin provat dhe me punonjës të
strukturave shtetërore për sektorin publik).
Auditimi lindi si një shërbim që të kryej një palë e tretë e pavarur e cila ndëgjonte-auditonte
llogaridhënien mbi veprimtarin që administronte dhe drejtonte (veprimtarin për të cilën është
përgjegjës për një përiudh kohe zakonisht nje vjeҫare).
Auditimi (ang: Auditing) është term administrative me të cilin nënkuptohet procesi që mund
te realizohet për të kënaqur kërkesat e menaxhimit, apo ndonjë auditori tjetër të pavarur, për
t’i plotësuar obligimet statusore.
Ҫdo kompani dhe shoqëri private apo institucion publik, e ka të domosdoshme si auditimin
e brendëshëm ashtu edhe atë të jashtëm sepse auditimi mi brendëshëm nuk mund ti certifikoje
balancet e administratës pasi ëshët në konflikit interesi për të certifikuar vetveten, kjo
veprimtari këshillon nivelin e lartë të menaxhiit për menaxhimin e sistemit të menaxhimit
financiar dhe kontrollit.
Kjo temë si bazë ka rëndësin dhe benefitet nga auditimi i brendëshem dhe karakteristikat që
e karakterizojnë atë.
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Hyrje
Auditimi është disiplin e ndërlidhur por e ndryshme nga kontabiliteti, Auditimi ka dy nëndisplina
që janë: Auditimi i brendshëm [internal] dhe auditimi jashtëm [eksternal], Ҫdo veprimtari
biznesore e ka për obligm që në kuadër të veprimtaris së saj biznesore të ushtrojë edhe auditimin
respektivisht kontrollin si vepimtari e cila mundëson që të verifikohet dhe kontrollohen të gjitha
veprimtarite në mënyr që të ipet një pasqyrë kontrtolli të kërkuar për ta pasur evidente realizimin
e kërkesave të menaxhimit.
Auditimi lindi si një shërbim që të kryej një palë e tretë e pavarur e cila ndëgjonte-auditonte
llogaridhënien mbi veprimtarin që administronte dhe drejtonte (veprimtarin për të cilën është
përgjegjës për një përiudh kohe zakonisht nje vjeҫare).Auditimi (ang: Auditing) është term
administrative me të cilin nënkuptohet procesi që mund te realizohet për të kënaqur kërkesat e
menaxhimit, apo ndonjë auditori tjetër të pavarur, për t’i plotësuar obligimet statusore.
Ҫdo kompani dhe shoqëri private apo institucion publik, e ka të domosdoshme si auditimin e
brendëshëm ashtu edhe atë të jashtëm sepse auditimi mi brendëshëm nuk mund ti certifikoje
balancet e administratës pasi ëshët në konflikit interesi për të certifikuar vetveten, kjo veprimtari
këshillon nivelin e lartë të menaxhiit për menaxhimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe
kontrollit
Auditimi i brendshëm është aktivitet i vlersimit ose monitorimit I cili themelohet brenda një entiteti
se një sherbimi dhënë ndaj vetë entitetit.
Ai funksionon midis gjëravetëtjera, për të kontrolluar, vlersuar dhe raportuar tek menaxhmenti dhe
drejtorët mbi përshtatshmërin dhe efektivitetin e përbërsve të sistemeve dhe drejtorët mbi
përshtatshmërin dhe efektivitetin e përbërsve të sistemeve të kontabilitet dhe sistemeve të
kontrollit të brendëshme.
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II.SHQYRTIMI I LITERATURËS
1.0.Zhvillimi historik i auditimit
Historia zakonisht mësohet në kontestin e të kuptuarit me të mire të sotmes dhe ndërtimit kualitativ
të së ardhmes. (Jakupi, 2011).
Zhvillimi i veprimtarisë audituese është lidhur ngushtë me zhvillimin e ekonomisë së treut, në
kuptim me strukturat më të zhvilluara të auditimit i gjejmë vendet e zhvilluara (Dusan, 2008):
SHBA, Britani e madhe,Irland,Skotlandë, Australi, Gjermani, Indi, Austri, Itali, Japoni,
Francëetj.ć
Siҫ e trajtuam edhe më lartë Auditimi publik lindi mbijetoi dhe vazhdon të ekzistoje dhe sod mbi
bazën ë funksione vetë zyrtarëve publik ngarkuar me auditimin e shpenzimeve qeveritar edhe u
zyrtarizua përherë të pare në Angli në vitin 1282 me një dekret të Eduardit të I-rë.
Për veprimtari në e auditimit, momonet i rëndësishëm përbën matja e kontabiltetit sipas më nyrës
së regjistrimit të dyfishtë që u bën nga familja e mjekve “Florence” në Itali në vitin 1397.
Rol të rëndësishëm në reformimin e përgjegjsive parlamentare dhe financave publike luajti rol
shteti anglez, kështu në vitin 1866 në Angli u miratua ligji për auditimin dhe thesarit, i cili u propozua nga ministria i financave të asaj kohe “Glad stone”, i cili bëri një reform të fuqishme në sistemin financiar.
1.1.Roli i Auditimit
Normalisht, roli dhe funksioni i auditimit në zhvillimin ekonomik është të jape një siguri se
pasqyrat financiare janë pregaditur në përputhje me kërkesat e standardeve të kontabilitetit të
përshkruara në kornizën ligjore dhe ato pasqyra financiare të paraqesin pamje të drejtë reale të
akktiviteteve dhe transaksioneve biznesore të konpanisë.
Auditimi është disiplin e ndërlidhur por e ndryshme nga kontabiliteti, Auditimi ka dy nën displina
që janë: Auditimi i brendshëm [internal] dhe auditimi i jashtëm [eksternal].
Me auditim eksternal në nkuptojmë analizën apo kontrollin e të dhënave kontabël nga njerëz, grupe
njerzish nga institucione që nga jashtë konpania së cilës i bëhet auditimi.
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Ky lloj auditimi bëhet më së shumti nga shteti edhe atë nga institucionet përtaksw dhe tatime si
dhe nga investitorët e mundëshëm në konpanitë që auditohet.
Me auditim internal nënkuptojm mbledhjen dhe analizën e të dhënave kontabël të kompanis nga
ana e njerzve apo grupeve të njerzve të cilët janë pjes e asaj kompanie.
Gjatë këti auditimi tëntohet gjithmon të arrihet një neutralizëm i vlersimit të të dhënave nga auditimi sepse këto të dhëna menaxhimit të kompanis i ndimojnë që ta shohn i nivelin në të cilin
gjendet kompania qoftë e krahasuar mes përiudhave të ndryshme kohore të kompanisë ose krahasuar mes periudhave të ndryshme kohore të kompanis ose krahasuar me planet e parakrijuara.
2.0.Kontrolli dhe auditimi i brendëshëm, koncepti dhe karakteristikat
Kontrolli i brendshëm sipas (Jakupi F. K., 2012) është një ndër konceptet më të rëndësishme dhe
fondamentale, i cili duhet kuptuar nga menxhmenti i organizatës përfshir këtu edhe auditorët e
brendëshëm dhe ata jashtëm.
Ai është ndërkonceptet që përfshin të gjitha proceset, të cilët synojnë zhvillim e sukseshëm të
veprimtarisë gjithnjë në drejtim të arritjes së objektivave, eleminimin e pengesave dhe menjanimin
e shkeljeve të konstruktuara, duke marrë masat e domosdoshme ndaj tyre.
Kontrollet e brendshme janë procese që themelohen dhe vijnë në funksion nga bordi drejtorëve,
menaxhmentit dhe pjesa tjetër e personelit të një entiteti në mënyrë që të japin një siguri të arsyshme për sa i takon arritjeve të objektiva vetë kategorive të mëposhme:
•

Efektiviteti dhe efikasiteti i veprimtarive (operacioneve)

•

Besushmëria e raportit financiar dhe

•

Të vepruarit në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Rëndësia e kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi i riskut
Lejon organizatat për të identifikuar në mënyrë proaktive dhe përgjigjejet ndaj rreziqeve të biznesit.
Lejon organizatat për të mbrojtur si pasiguritë e saj të prekshme dhe ato të pa prekshme, shtynë
organizatën për të majtur të dhëna për të garantuar apo raportimin financiar të saktë dhe kohë.
Ndimon organizatën të përputhet me të gjitha ligjet dhe rregulloret.
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Kontrolli është organizimi me plan dhe kontrollimi profesional të afarizimit të ndërmarrjes, vërtetimin, mbikqyrjen dhe krahasimin të cilin e kryen gjatë kohës së kontrollimit të rregullt të obligimeve të punës për ҫdo të punësuar.
Pra me fjalën lontroll kuptojmë: (Jakupi F. K., 2012) Mbikëqyrjen e punës të punësuarve
•

Ndiekjen e rregullsisë së procesit teknologjik si dhe të rregullsisë së funksionimit të
mjeteve të punës.

•

Verifikimi i rrjedhjes së ndonjë procesi

•

Verifikimin dhe ndiekjen e rregullsisë së zbatimit të dispozitave ligjore dhe të dispozitave
tjera të mbështetura në ligje

•

Krahasimin e gjendjes faktike me gjendjen e dëshiruar ose me gjendjen ҫfarë duhej të ishte.

Profesionistët që veprojnë në fushën e auditimit të brendshëm kanë një kuptim të thellë të kulturës,
sistemeve dhe proceseve të biznesit. Kështu, ata mund të drejtojnë aktivitetin e auditimit të
brendshëm të japë siguridhënien e duhur që:
•

Kontrollet e brendshme janë të mjaftueshme për të zvogëluar risqet;

•

Proceset e qeverisjes janë efektive dhe efiçente, si dhe;

•

Objektivat organizative janë arritur.

Njësitë e sektorit publik janë të mëdha, komplekse dhe shpenzojnë shuma të mëdha fondesh për të
mundësuar ofrimin e shërbimeve kryesore për publikun, kjo e bën të pamundur që menaxherët e
lartë të kontrollojnë personalisht nëse njësia po e ushtron veprimtarinë në mënyrë efektive, duke
bërë domosdoshmëri krijimin e shërbimit të auditimit të brendshëm brenda saj.
Auditimi i Brendshëm është një veprimtari e pavarur që i jep siguri objektive dhe i ofron këshillim
për menaxhimin e projektuar për të shtuar vlerën e për të përmirësuar veprimtarinë e njësisë
publike.
Auditimi i brendshëm ndihmon njësinë publike për të arritur objektivat, nëpërmjet një veprimtarie
të disiplinuar dhe sistematike, për të vlerësuar e përmirësuar frytshmerinë e menaxhimit të riskut,
si dhe proceset e kontrollit e të qeverisjes.
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Për këtë, audituesve të brendshëm u duhet të vlerësojnë teknologji të reja; të shqyrtojnë çështje
dhe problematika globale; të analizojnë risqe, kontrolle, dilema etike, cilësi dhe efiçencë; të japin
sigurisiguridhënie që kontrollet ekzistuese janë të mjaftueshme për të zvogëluar risqet; të
komunikojnë me qartësi dhe saktësi. (Jakupi, 2011).
Një diversitet i tillë u jep audituesve të brendshëm një perspektivë të gjerë mbi organizatën. Për
më tepër, i bën ata të jenë një burim i vlefshëm për menaxhimin ekzekutiv dhe bordin drejtues
duke i ndihmuar këta të fundit në përmbushjen e objektivave si dhe në forcimin e kontrolleve të
brendshëm dhe qeverisjes organizative.
Përkufizimi mund të duket i gjatë dhe i debatueshëm, por auditimi i brendshëm në fakt nuk është
një funksion i thjeshtë dhe një përkufizim i gjatë jep një tablo të plotë dhe gjithëpërfshirëse
aktivitetit të auditimit të brendshëm, përgjegjësive dhe përfshirjes së tij në gjithë perimetrin e
organizatës.
Një auditues i brendshëm profesionist jo vetëm që duhet të dijë mirë përkufizimin, por edhe duhet
të jetë në gjendje t'ia shpjegojë atë palëve të tjera të interesuara, edhe atyre që nuk janë auditues të
brendshëm. Ky shpjegim mund të përdoret edhe për të kapërcyer përshtypjen e gabuar që audituesit
e brendshëm janë “policia e organizatës”.
Sipas Jakupit Pavarësia dhe objektiviteti i audituesve të brendshëm janë të parat që përmenden në
përkufizim për të theksuar rëndësinë e tyre. Pavarësi nuk do të thotë thjesht që audituesi i
brendshëm të jetë i pavarur në strukturën e njësisë publike, por që ai/ajo të ketë imunitet ndaj
pushtetit të ushtruar nga aktorë të ndryshëm dhe të kryejë aktivitetet për interes të organizatës.
Një auditues i brendshëm objektiv e bazon gjykimin dhe punën e vet në informacionin faktik dhe
të paanshëm. Interesi ose këndvështrimi personal për gjëra apo njerëz të ndryshëm nuk duhet të
ndikojë punën e audituesve të brendshëm në asnjë rrethanë.
Fjalë të tjera kyçe në përkufizim janë:
•

Shton vlerë

•

Përmirëson veprimtarinë e një subjekti publik
5

•

Ndihmon një subjekt publik për të arritur objektivat

•

Përmirëson frytshmerinë e menaxhimit të riskut të subjektit publik.

•

Pjesa “shton vlerë” e përkufizimit, është një koncept i vështirë si për t’u kuptuar ashtu dhe
për t'u shpjeguar.

Si shton vlerë auditimi i brendshëm?
Vlera është një koncept që bazohet te përceptimi. Ajo çfarë ka vlerë për një person mund të mos
ketë për një tjetër.
I njëjti arsyetim vlen edhe për organizatat. Për një biznes privat mund të kenë vlerë të ardhurat
vjetore, ndërsa në një organizatë jo-fitimprurëse apo njësi publike mund të konsiderojë me vlerë
cilësinë e shërbimit që i ofron një grupi të synuar.
P.sh. gjatë shqyrtimit të veprimeve të një aktiviteti, audituesit e brendshëm e ndihmojnë atë
aktivitet të jetë në pajtim me rregullat dhe rregulloret. Në këtë rast, mund të thuhet që ata
ruajnë/mbrojnë vlerën e organizatës dhe vlerë këtu mund të kenë asetet materiale ose dhe ato
jomateriale, si reputacioni, etj.
Audituesit e brendshëm gjatë zhvillimit të një angazhim auditimi mund të vënë re që disa
operacione të kryera në mënyrë manuale mund të kryhen për një kohë të gjatë, si rrjedhim ndikojnë
ndjeshëm në cilësinë e shërbimit të ofruar pra në vlerën e organizatës. Duke rekomanduar
përdorimin e sistemeve të duhura
Riorganizimine këtyre operacioneve manuale, audituesit e brendshëm mund t'i shtojnë vlerë të
konsiderueshme organizatës sepse shërbimet do të ofrohen në një kohe më të shkurtër, me kosto
të ulët dhe imazhi i organizatës përmirësohet ndjeshëm. Shërbimi i Auditimit të Brendshëm në
sektorin publik duhet të:
a) Ndihmojë njësitë e sektorit publik për të qenë të përgjegjshëm ndaj publikut, duke vlerësuar
zbatimin e ligjit, rregulloreve, kontrolleve të vendosura, si dhe duke siguruar dobinë,
frytshmerinë dhe kursimin e burimeve (ekonominë, efiçencën dhe efektivitetin);
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b) Jap siguri objektive për organet mbikëqyrëse/titullarët, mbi saktësinë dhe besueshmërinë e
raporteve financiare dhe raporteve të performancës, të përgatitura nga struktura e
menaxhimit; c)Ndihmojë menaxhimin e sektorit publik në arritjen e qëllimeve dhe
objektivave të tyre, duke përmirësuar sistemet e kontrollit dhe shërbimet e njësisë;
c) Pengojë mundësitë për mashtrim, shpërdorim dhe abuzim; dhe e)Ndihmojë punonjësit të
përmirësojnë performancën e tyre të punës dhe në respektimin e kontrolleve të vendosura.
Puna e Auditimit të Brendshëm përfshin: a)Identifikimin dhe vlerësimin e riskut, duke
kontribuar në përmirësimin e sistemeve të menaxhimit të riskut;
d) Vlerësimin e kontrolleve të cilat adresojnë riskun; c)Inkurajimin e kontrolleve efektive,
efiçente dhe nxitjen për përmirësim të vazhdueshëm; d)Vlerësimin dhe pasqyrimin e
procesit që siguron besueshmëri dhe integritet të informacionit financiar dhe operacional;
e) Rekomandimin e përmirësimit të kontrolleve në ndihmë të procesit të qeverisjes për: i.
Promovimin e etikës dhe vlerave të duhura për njësinë;
f) Sigurimin e menaxhimit efektiv të performancës dhe përgjegjshmërisë së njësisë; Në
mënyrë efektive të komunikojnë rrezikun dhe kontrollet në zonat e duhura të njësisë
Rolet dhe përgjegjësitë e strukturave të auditimit të brendshëm Rolet dhe përgjegjësitë e
strukturave të auditimit të brendshëm janë:
Struktura Përgjegjëse e Harmonizimit për AB Struktura përgjegjëse për harmonizimin e auditimit
të brendshëm:
a) Zhvillon, administron dhe zbaton strategjinë e harmonizuar në fushën e auditimit të
brendshëm publik, si dhe monitoron këtë veprimtari në nivel kombëtar;
b) Harton dhe propozon përmirësimin e legjislacionit kryesor dhe mbështetës për auditimin e
brendshëm në sektorin publik;
c) Harton dhe propozon politikat, manualet, procedurat, udhëzimet dhe rregulloret për
auditimin e brendshëm për përshtatjen dhe përafrimin e tyre me standardet ndërkombëtare,
të pranuara të auditimit të brendshëm;
d) Përgatit dhe administron planin e konsoliduar strategjik dhe vjetor të veprimtarisë së
auditimit të brendshëm në njësitë publike;
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e) Paraqet, brenda muajit maj të çdo viti tek Ministri i Financave, raportin për funksionimin
e auditimit të brendshëm në sektorin publik, pjesë e raportit vjetor të konsoliduar për
kontrollin e brendshëm financiar publik;
f) Harton dhe zbaton manualin për vlerësimin e cilësisë, i cili përfshin procesin e monitorimit
dhe vlerësimit në mënyrë periodike të veprimtarisë së njësive të auditimit të brendshëm,
në përputhje me standardet ndërkombëtare të pranuara të auditimit të brendshëm;
g) Administron metodat e hartuara, në mbështetje të manualit të auditimit për fusha specifike
të auditimit të brendshëm, të paraqitura nga njësitë e auditimit të brendshëm;
h) Analizon rekomandimet e dhëna në raportet vjetore të njësive të auditimit të brendshëm;
i) Harton, zhvillon dhe administron politikat kombëtare për certifikimin e audituesve të
brendshëm, si dhe trajnimin e vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm, në bazë
të praktikave bashkëkohore në fushën e auditimit të brendshëm;
j) Harton dhe përditëson Regjistrin Kombëtar të audituesve të brendshëm të certifikuar.
Njësitë e Auditimit të Brendshëm Njësitë e Auditimit të Brendshëm kanë për detyrë :
a) Hartimin e planeve strategjike dhe vjetore të auditimit të brendshëm, bazuar në vlerësimin
objektiv të riskut, si dhe kryerjen e auditimeve në përputhje me planet e miratuara;
b) Vlerësimin e përshtatshmërisë dhe efektivitetit të sistemeve dhe kontrolleve të brendshme,
duke u fokusuar kryesisht në: i.Identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e riskut nga
titullari i njësisë publike;
Përputhshmërinë e veprimtarisë së njësisë publike me kuadrin rregullator; Ruajtjen e aseteve të
njësisë publike;
Besueshmërinë dhe gjithëpërfshirjen e informacionit financiar dhe operacional të njësisë publike;
Kryerjen e veprimtarisë së njësisë publike me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë;
Përmbushjen e detyrave dhe arritjen objektivave e qëllimeve; c) Dhënien e rekomandimeve për
përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë
publike;
Ndjekjen e zbatimin e rekomandimeve të dhëna.
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Dallimet midis AJ dhe AB bazohen në rolin, qëllimin dhe misionin për të cilin funksionojnë këto
veprimtari. Dallime mund të ketë shumë por më kryesoret janë:
Egzistojnë katër arsye pse një auditor duhet të përfitoj kuptimin e kontrollit të brendshëm:
Për të kuptuar siç duhet kontrollin e brendshëm të entitetit , auditori duhet të kuptojë pesë
përbërësit e kontrollit të brendshëm:
a. Mjedisi i kontrollit të brendshëm
b. Vlersimi i rrezikut
c. Veprimtaritë e kontrollit të brendshëm
d. Informacioni dhe komunikimi
e. Monitorimi
Çdo profesion që kërkon të respektohet dhe të konsiderohet si i vlefshëm, ka nevojë për principe.
Në profesionin e auditimit të brendshëm, sjellja etike nuk mund të ndahet nga sjellja profesionale.
Për audituesit e brendshëm, Kodi i Etikës do të thotë që çdo kush duhet të vendosë integritetin e
profesionit mbi interesin e tyre personal.
Qëllimi i Kodit të Etikës është të inkurajojë një kulturë etike në profesionin e auditimit të
brendshëm. Për shkak të rëndësisë që ka, Kodi i Etikës së IIA-s është një nga elementët e
detyrueshëm të KPPN-së dhe përputhshmëria me këtë kodë është shumë e rëndësishme për
njëzhvillimsa më të mire të aktiviteteve të auditimit të brendshëm.
Kodi i Etikës nuk duhet pare si një udhëzues i detajuar që trajton aktivitete specifike apo tëgjithë
dilemat e mundshme etike, por si një sere kriteresh minimale për një sjellje profesionale. Integriteti
dhe moral i profesionalitetit të audituesve të brendshëm duhet të burojë nga vetë ata.
Audituesit e brendshëm duhet të ndjekin Kodin e Etikës jo nga frika e masa vendëshkimore por
sepse integriteti dhe etika duhet të përbëjnë themelet e jetës së tyre profesionale dhe personale. Në
këtë mënyrë, edhe kur një sjellje e caktuar nuk përmendet në Kod, audituesit e brendshëm duhet
të dine të dallojnë një sjellje të papranueshme apo diskretituese.
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Është e pa mundur të flitet për profesionin e auditimit të brendshëm pa e prezantuar organizatën
ndërkombëtare profesionale për auditim të brendshëm. Instituti për auditim të brendshëm është
organizatë ndërkombëtare profesionale për auditim të brendshëm e themeluar në vitin 1941 me
seli në Altamonte Springs, Florida, SHBA. Instituti është organizatë jo tregtare, jo komerciale dhe
jo fitimprurëse, që qeveriset nga anëtarët e saj nëpërmjet bordit të drejtorëve.
Misioni i Institutit për auditim të brendshëm është të jetë një shoqatë ndërkombëtare profesionale,
e organizuar në përmasa botërore e dedikuar në promovimin e praktikave për auditim të brendshëm
duke siguruar standardet, kodin e etikës, materiale trajnuese, testime, certifikimin e auditorëve të
brendshëm nëpër botë. Motoja e Institucionit për auditim të brendshëm është “Mbarëvajtje e
përbashkët për të rritur dhe për të mbrojtur vlerën e organizatës, duke u bazuar në rrezik, siguri
objektive, këshilla, dhe drejtim”. Kjo moto ka qenë e adaptuar prej vitit 1941 dhe ende vazhdon të
jetë shumë valide.
Definicioni i auditimit të brendshëm: Auditimi i brendshëm është aktivitet i pavarur për të ofruar
siguri objektive dhe këshilluese i disenjuar që të shtojë vlerën dhe përmirësoj veprimet e
organizatës. Ndihmon organizatën në përmbushjen e qëllimeve të saja duke sjellë qasje
sistematike, të disiplinuar, të vlerësoj dhe përmirësoj efektivitetin e rrezikut menaxherial, kontrollit
dhe proceseve qeverisëse. Udhëzime të detyrueshme të auditimit të brendshëm janë Standardet
dhe Kodi i etikës. Standardet përbëhen nga: • Standardet e atributeve (veçorive) që adresojnë
karakteristikat e organizatës dhe palëve që kryejnë funksionin e auditimit të brendshëm.
Për të gjitha shërbimet e auditimit standardet atributive (veçorive) zbatojnë: qëllimin, autoritetin,
përgjegjësinë, pavarësinë, objektivitetin, zotësinë, kujdesin e duhur profesional, sigurinë e cilësisë
dhe përmirësimin;
•Standardet e performancës përshkruajnë natyrën e funksionit të auditimit të brendshëm dhe
ofrojnë kriteret e cilësisë kundrejt të cilave mund të vlerësohet performanca e këtyre shërbimeve.
Për të gjitha shërbimet e auditimit të brendshëm standardet e përmbushjes zbatojnë: udhëheqjen e
aktiviteteve të auditimit të brendshëm, natyrën e punës, planifikimin e angazhimit, përmbushjen e
angazhimit, komunikimin e rezultateve mbarëvajtjen e vëzhgimit dhe pranimet e rreziqeve të
Menaxhmentit; dhe Standardet e zbatimit që aplikohen për lloje specifike të angazhimeve. Ato
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adresojnë mënyrën e duhur të zbatimit të standardeve atributive (veçorive) dhe atyre të
përmbushjes. Këto standarde fokusohen në siguri, konsultime, aktivitete tjera (si p.sh. hetimet e
mashtrimit), mund të përfshihen edhe standarde të lëshuara nga trupat tjerë të aranzhimeve të
standardeve.
Qëllimi i Standardeve është që të:
•

•Bëjnë identifikimin e parimeve bazë, të cilat janë udhëzuese të praktikës së auditimit të
brendshëm;

•

•Ofrojnë kornizën për kryerjen e një vargu të gjatë të aktiviteteve të auditimit të brendshëm
që e shtojnë vlerën;

•

•Vendosin bazat për vlerësimin e performancës së auditimit të brendshëm; dhe

•

•Kujdesen për proceset dhe veprimet e përmirësuara të organizatës. Kodi i etikës Kodi i
etikës është i nevojshëm dhe i duhur për profesionin e auditimit të brendshëm, duke marrë
parasysh që ai bazohet në besimin e krijuar me sigurimin objektiv të tij për menaxhimin e
rrezikut, kontrollin dhe qeverisjen. Qëllimi i Kodit të etikës është që:

•

•Të kontribuojë në sjelljen etike në Njësitë e Auditimit të Brendshëm; dhe

•

•Të vendosë themelet për menaxhmentin që ata t`u besojnë vlerësimeve të dhëna nga
funksioni i auditimit të brendshëm.

Kodi i etikës shtrihet përtej definicionit të auditimit të brendshëm, duke përfshirë dy komponentë
themelorë:
•

Parimet që janë relevante për profesionin dhe praktikën e auditimit të brendshëm, kryesisht
integritetin, objektivitetin, besueshmërinë (konfidencialitetin) dhe kompetencat; dhe

•

Normat e mirësjelljes, të cilat përshkruajnë sjelljen e pritur nga auditorët e brendshëm.

Parimet e auditimit Auditorët e brendshëm pritet që t’i aplikojnë dhe t’i mbështesin parimet në
vijim: Integriteti Integriteti i auditorëve të brendshëm krijon besimin dhe ofron bazat për t’u
mbështetur në gjykimin e tyre. Objektiviteti Auditorët e brendshëm tregojnë nivel më të lartë të
objektivitetit profesional në grumbullimin, vlerësimin dhe komunikimin e informacioneve rreth
aktivitetit apo procesit që ekzaminohet.
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Auditorët e brendshëm kryejnë një vlerësim të balancuar për të gjitha rrethanat relevante dhe nuk
ndikohen shumë nga interesat vetjake apo nga të tjerët, gjatë formimit të gjykimeve. Besueshmëria
Auditorët e brendshëm respektojnë vlerën dhe zotërimin e informacioneve të pranuara dhe nuk
zbulojnë informacione pa pasur autorizim të duhur, përveç nëse është në pyetje ndonjë obligim
ligjor apo profesional. Kompetenca Auditorët e brendshëm aplikojnë njohuritë, aftësitë dhe
përvojën e nevojshme, gjatë kryerjes së shërbimeve të auditimit të brendshëm. Norma e
mirësjelljes: Integriteti Auditorët e brendshëm:
Do të kryejnë punën e tyre ndershmërisht, zellshëm dhe me përgjegjësi;
Do të respektojnë ligjin dhe zbulojnë atë çfarë kërkohet sipas ligjit dhe profesionit; Moduli
Bazat e Auditimit të Brendshëm Njësia Qendrore Harmonizuese Centralna Jedinica za
Harmonizaciju
Nuk do të jenë qëllimisht pjesë e ndonjë aktiviteti joligjor apo pjesëmarrës në akte diskredituese
për profesionin e auditimit të brendshëm apo organizatën; dhe
Do të respektojnë dhe kontribuojnë në objektivat legjitime dhe etike të organizatës. 2. Objektiviteti
Auditorët e brendshëm:
Nuk do të jenë pjesëmarrës të ndonjë aktiviteti apo marrëdhënie, që do të mund të dëmtonte apo
supozohet se do të dëmtonte vlerësimin e tyre të paanshëm.
Kjo pjesëmarrje përfshinë aktivitetet apo marrëdhëniet të cilat mund të jenë në konflikt me
interesat e organizatës;
Nuk do të pranojnë asgjë që do të mund të dëmtonte apo supozohet që do të dëmtonte gjykimin e
tyre profesional; dhe
Do të zbulojnë të gjitha faktet materiale për të cilat janë në dijeni dhe të cilat mund të shtrembërojnë
raportimin e aktiviteteve në shqyrtim, po që se nuk zbulohen.
Besueshmëria Auditorët e brendshëm:
Do të jenë të matur gjatë përdorimit dhe mbrojtjes së informacioneve të siguruara gjatë detyrave
të tyre; dhe
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Nuk do të përdorin informacion për ndonjë leverdi personale apo i cili, në ndonjë mënyrë do të
ishte në kundërshtim me ligjin ose do të ishte i dëmshëm për objektivat legjitime dhe etike të
organizatës.
Kompetenca Auditorët e brendshëm:
Do të angazhohen në shërbimet, në të cilat kanë njohuri, aftësi dhe përvojë të duhur;
Do të kryejnë shërbime të auditimit të brendshëm, në pajtim me Standardet
Ndërkombëtare të Praktikës Profesionale të Auditimit të Brendshëm; dhe Udhëzimet jo të
detyrueshme për auditim të brendshëm Udhëzimet jo të detyrueshme për auditim të brendshëm
janë këshillat praktike dhe zhvillimi i ndihmave praktike. Këshillat praktike
Përveç udhëzimeve të detyrueshme ekzistojnë edhe udhëzimet të cilat janë të aprovuara por jo të
detyrueshme. Këshillat praktike janë udhëzime të cilat janë të miratuara por jo të detyrueshme.
Këto udhëzime mund të ndihmojnë në interpretimin e standardeve, zbatimin e tyre në punë
specifike, lokacion apo auditim të veçantë. Zhvillimi i ndihmave praktike Zhvillimi dhe ndihma
praktike zakonisht ofrohen përmes materialeve të zhvilluara dhe/apo të miratuara nga Instituti për
auditim të brendshëm, por të cilat nuk i plotësojnë kriteret për udhëzime të detyrueshme apo
këshillat praktike.
Kryesisht këtu përfshihen studimet hulumtuese, librat, seminaret, konferencat dhe shërbime tjera.
Auditorët pritet t’u përmbahen standardeve të auditimit të njohura ndërkombëtarisht, kodit të
etikës, udhëzimeve dhe shpalljeve tjera të publikuara nga Bordi i drejtorëve të Institutit për auditim
të brendshëm
Audituesit e brendshëm janë të pavarur gjatë kryerjes së punës së tyre në mënyrë të lirë dhe
objektive. Pavarësia u lejon audituesve të brendshëm që të japin gjykime të paanshme dhe të
drejtpërdrejta që janë me rëndësi thelbësore për zhvillimin e duhur të angazhimeve të Auditimit të
Brendshëm.
Kjo arrihet nëpërmjet statusit organizativ, objektivitetit dhe profesionalizmit të audituesve të
brendshëm. Njësitë e Auditimit të Brendshëm në sektorin publik janë të pavarura nga pikëpamja
funksionale dhe organizative. Pavarësia Funksionale, nënkupton që, strukturat e auditimit janë të
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pavarura në planifikimin, kryerjen, raportimin e rezultateve dhe rekomandimet e auditimit nga
subjekti që auditohet.
Kryerja e auditimit duhet të zhvillohet sipas kuadrit ligjor e rregullator dhe Standardeve
Ndërkombëtare, të miratuara nga Ministri i Financave dhe nuk i nënshtrohet asnjë ndikimi tjetër
nga individë me autoritet, qofshin këta brenda apo jashtë njësisë. Audituesit respektojnë strukturat
në njësinë që auditohet, rregullat e etikës dhe sjelljes në administratën publike. Pavarësia
Organizative, nënkupton që brenda njësisë publike njësitë e auditimit raportojnë direkt tek titullari
i njësisë publike i cili është niveli më i lartë i drejtimit në njësinë që auditohet. Njësitë e auditimit
nuk mund të angazhohen në detyra të tjera brenda saj të cilat nuk lidhen me funksionimin e
auditimit të brendshëm. Ato janë pjesë e strukturave të menaxhimit dhe jo e strukturave
operacionale të njësisë.
2.1.Parimet, qëllimet, dheobjektivat e kontrollittëbrendëshëm
Kontrolli i brendshëm duhet të mbshtet në parimet përkatëse të organizimit të tij dhe në standardet
ndërkombëtare.
Parimet e kontrollit të brendshëm janë:
•

Parimi i ligjëshmëris

•

Ruajtja dhe mbrojtja e pasurive dhe sistemeve të inforacionit

•

Standardet

•

Autorizimi

•

Plotësia

•

Vlefshmëria

•

Saktësia

•

Trajtimi i gabimit

•

Ndarja e detyrave

Kontrolli i brendshëmi ka katër qëllimë (Vokshi, 2011)
Realizimin e sherbimeve kualitative dhe kryerjen e veprimtarive te rregullta,
1. Ruajtjen e fondeve apo burimeve nga menaxhimi jo i mirë, keqpërdorimet apo edhe ngagabimet.
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2. Zbatimi i ligjeve, rregullave dhe udhëzimeve tjera,
3. Besueshmërinë ruajtjen e të dhënave financiare dhe paraqitja e tyre me saktësi gjithnjë kur
kërkohen.
Në përgjithsi, qëllimi i kontrolleve të brendshme është që menaxherët të sigurohen se sistemet, për
të cilat janë përgjegjës. Do ju japin atyre mundësi që:
a) T’i kontrollojnë aktivitetet, që është menaxhimi i rutinës së funksionimit të organizatës
departamentit apo njësisë, regjistrimet ditore të transaksioneve dotë thotë fakturave dhepagesave, janë jashtëzakonisht të domosdoshme, menaxherët nëse sektorin pubikmund të
shpënzojnë shuma të konsiderueshme të parasë publike.
b) Prandaj ata kanë përgjegjsi profesionale dhe etike që të sigurojnë transparence të plotë në
përdorimin e këtyre fondeve. Po ashtu, ata duhet të veprojnë në kohë dhe në mënyrë efektive nëse zbulohen parregullsitë të cilat tregojnë se kontrolli nuk ka qenë plotësisht efektiv.
c) Të bëjnë administrim të hapur dhe në mënyrë të përshtatshme dhe tëofrojnë përgjegjshmëri
publike lidhur me pasurit e organizatës të vëna në dispozicion për arritjen e objektivave të
organizatës.
d) Të përgadisin pasqyra financiare të plota, të sakta dhe të vlefshme në pajtim me kërkesaraportore ligjore.
e) Këto raporte fnanciare i duhen jo vetëm me maxhmentit, duke mundësuar atyre të dijnë se
sa të efektëshme janë kryerja e detyrave të tyre, por edhe ministrave dhe departamenteve
qeveritare, politikave dhe palëve tjera të interesuara, si qytetarët mediat bizneset që kanë
lidhje me qeverinë si dhe analistëve financiar.
f) Të jenë në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloretve me rendesi dhe me legjislacionin ndërkombëtar në aktivitetetë caktuara psh duke shfrytzuar fondet e dhëna nga BE-ja.
g) Të ndimojnë në zvoglimin e rreziqeve ndaj objektivave të organiatës, promovojnë të arritura në ekonomicitet, efektshmeri dhe efikacitet.
h) Kështu theksojmë se kontrollii brendëshem në bazë të shëndoshë është jashtëzakonishti
rëndësishëm për menaxherët, pa kontrolle të tilla asnjë menaxher brenda një organizatenuk
do mund t’i kryente ashtu siq duhet, ata nuk do të ishin të aftë t’i arrinin objektivatmenagjeriale.
Objektivat e kontrolit të brendëshëm, si objektiva të kontrollit përcaktohen:
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a) Parandalimi dhe zbulimi i gabimeve parregullsive dhe percaktimi i masave për korrigjimin
e tyre.
b) Ruajtja dhe përdorimi i burimeve financiare, materiale dhe njerzore.
c) Pajtueshmëria e veprimeve dhe rregulat si dhe rezultateve me programe të parashikuara.
d) Sasia dhe plotësia e informacionit financiar dhe përdorimi i tij në procesin e vendimmarrjes.
2.2.Konponentët e kontrollit të brendëshëm (mjedisi i kontrollit vlersimi i rrezikut,aktivitet
e kontrollit informatat dhe komunikimi, mbikqyrja dhe monitorimi).
SNA/ISA tregon se kontrollet e mbrendshme kanë pesë elemente:
•

Mjedisi i kontrollit

•

Procesi i vlersimit të rrezikut prej entitetit

•

Sistemet informative

•

Aktivitetet e kontrollit

•

Monitorimi i kontrolleve Mjedisi i kontrollit është themeli mbi të cilin funksionojnë të
gjitha kontrollet, dhe pëcaktohet prej menaxherit të biznesit.

Tabela.1. Njohja e mjedisit
Komunikimi dhe i zbatimi i Elementet kryesore të cilët kanë ndikim mbi efektivitetin e
detyrueshëmi integritetit mënyrës së ndërtimit, administrimin dhe monitorimin e
dhe vlerave
kontrollëve.
Kujdesi për konpetencën

Mbajtja parasysh nga ana e menaxhmentit e nivelit të konpetënces
së dëshiruar për punë specifike dhe mënyrës së si këto efekte
transformohen në aftësitë dhe njohuritë e kërkuara prej
punonjësve

Pjesmarrja e aty re që janë Pavarsia prej menaxhmentit, eksperienca dhe qëndrimet e tyre,
të ngarkuar me qeverisjen
shkalla e përfshirjes në aktivitete dhe mbikqyrja e kujdeshme e
tyre, informacionet që ata marrin, shkalla me të cilën ngrihen dhe
trajnohet me menaxhmentin ҫështjet e veshtira dhe bashkëveprimi
i tyre me auditorët e brendëshem dhe të jashtëm.
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Filozofia dhe stili I punës Qasja e menaxhmentit ndaj parashikimit dhe menaxhimit të rresë menaxhmentit
ziqeve të biznesit, dhe mënyra e sielljes së menaxhmentit dhe
veprime te marra prej tij kundrejt raportimit financiar, funksioneve të kontabilietit dhe personelit.
Struktura organizative

Korniza menaxheriale brenda sëcilës planifikohen, kryhenkontrllohen dhe rishikohen aktivitetet e entitetit në mënyrë që të
arrihen objektivat.

Caktimi i autoritetit të Mënyrat se si caktohet autoriteti dhe përgjegjsitë përaktivitetet oppërgjegjsive
erative dhe menyra se si themelohen mardhëniet për hirarkitë e
raportimit dhe autorizimit.
Politikat dhe praktikat për Marrja në punë, orientimi, trajnimi,vlersimi, këshillimi promoburimet njerzore
vimi kompenzimi dhe veprat korigjuese.
(Jakupi F. K., 2012)

2.3.Auditimi ibrendëshëm (intern) konceptidhefunksionet
Auditimi i brendshëm është aktivitet i vlersimit ose monitorimit i cili themelohet brenda një entiteti
se një sherbimi dhënë ndaj vetë entitetit. Ai funksionon midis gjërave të tjera, për të kontrolluar,vlersuar dhe raportuar tek menaxhmenti dhe drejtorët mbi përshtatshmërin dhe efektivitetin e përbërsve të sistemeve dhe drejtorët mbi përshtatshmërin dhe efektivitetin e përbërsve të
sistemeve të kontabilitit dhe sistemeve të kontrollit të brendëshme.
Auditimi i brendshëm është një aktivitet i pavarur dhe objektiv për dhënien e sigurisë menaxhmenit
të subjektve të sektorit publik se ekzistojnë kontrollet e përshtatshme dhe ato funksionojnë në
drejtim të arritjes së objektivave në përputhje me burimet e shfrytzuara ashtu siҫ duhet.
Me këtë auditimi i brendshëm siell një qasje sistematike, të disiplinuar për të vlersuar dhe përmirsuar efektshmërin e:
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•

Kontrollit financiar dhe personal

•

Menaxhimit të rrezikut

•

Qeverisjes

Ekzistojnë tri nivele hirarkie të auditimit të brendshëm:
•

Auditimi financiar

•

Auditimi i afarizmit dhe

•

Auditimi menaxherial-qeverisës.

Auditimi financiar është i orientuar në raportet financiare dhe përfshin hulumtimin e vlefshmërisë
së të dhënave dhe veprimeve fnanciare.
Auditimi i afarizmit përfshin bërjet (rezultatet) operative të afarizmit dhe të gjitha funksionet
afariste të njësisë ekonomke, përveҫ raportimeve financiare, po ashtu bënë hulumtimin e të
dhënave dhe veprimeve të tjera me karakter operativ.
Auditimi menaxherial me veprimet e tij amë shumë fokusohet në qëllmet e njësisë ekonomike, e
në veqanti me maksimizimin e veprimtarisë dhe rezultatet afariste. Ky nivel i auditimit e ka kuptim
më të gjërë të auditimit të brendshëm dhe për këtë lloj mund të thuhet se përveҫ mbikqyrjes
gjithënjë ka këshilla të rëndësishme.
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Figura.1.Llojet e auditimit
Burimi: (Jakupi, 2011)
2.4.Mardheniet e auditorit intern dhe kontrollit intern
Ekziston një mardhënie direktë në mes të objektivave të cilat njësia ekonomike synon ti arrijë dhe
konponentëve të kontrollit të brendshëm, të cilat përcaktojnë se ҫ’farë është e nevojshme të bëhet
që të arrihen objektivat e dëshiruara.
Katër objektivat e përgjithshmesi:
•

Përgjegjsia (kontabiliteti apo raportimi)

•

Pajtueshmëria (me ligjetrregulloret),

•

Veprimet (etike, tërregullta, ekonomike, efektivedheefikase) sidhe

•

Ruajtja e burimeve.

2.5.Roli (puna) e auditorit intern nëndërmarrje.
Auditimi i brendshëm ka disa role për sa i takon menaxhimit të rriskut të organizatës:
•

Bën të sigurt se sistemi i menaxhimit të rrezikut të kompanis vepron me efektivitet.

•

Bënë të sigurtë strategjitë e zbatuara e që kanë të bëjnë me rreziqet me tëcilat ballafaqohet
biznesi.

Departamenti i auditimit të brendshëm ka një rol të dyfisht për sa i takon menaxhimit të riskut.
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•

Monitoron politikën e menaxhimit të përgjithëshëm të rrezikut të kompanisë për të bërë të
sigurtë se politika në fjalë është duke funksionuar me efektivitet.

•

Monitoron strategjitë e zbatuara për të bërë të sigurtë se ato vazhdojnë të veprojnë me
efektivitet.

2.5.1.Qëllimi i auditorit të brendëshëm
Auditimet e brendshme kryhen me qëllim që, në mënyrë të pavarur, t’i raportojnë mënaxherët mbi
përshtatshmërinë dhe funksionin e kontrollimeve të rendëshme si një kontribut për përdorim të
duhur ekonomk, efikas dhe efektiv të burimeve (fondeve).
Pra përgjegjsia primare është që të sigurohet se burimet publike janë duke u menaxhuar me integritet të plotë dhe maturi.
Vlersimit të përshtatëshmërisë dhe efektivitetit të sistemeve e menaxhimit financiar dhe sistemevetë kontrollit në relacion me:
•

Kryerjen e detyrave dhe arritjen e qëllimeve

•

Identifikimin, vlersimin dhe menaxhimin e rreziqeve

•

Pajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret, regullat e brendëshme dhe kontratat

•

Besueshmërinë dhe gjithëpërfshirjen e informacionit financiar dhe info tjera.

•

Efikasitetin, efektivitetin dhe ekonomicitetin (tri E-të)e opreracioneve.

•

Ruajtjen e pasurive dhe informative.

•

Dhënies se rekomandimve për përmirsimin e veprimeve.

Auditimi i brendshëm duhet të zbatohet perms ofrimit të sigurisë dhe sherbimeve këshill dhënëse:
shërbimet e sigurisë duhet të ofrojë një ekzaminim objektiv të ekzistences për të dhënë një vlersim
të pavarur mbi menaxhimin e rrezikut, proceset kontrollit, sistemet ose ndonjë objektivi tjetër të
veҫantë të auditimit:
•

Objektivi dhe fushëveprimi i secilës detyrë të auditimit përsiguri duhet të përcaktohet nga
auditorët e brendshëm.

Detyra e auditimit përsiguri duhet të kalojë nëpër fazat në vijim, planifikimi punëve në terren
raportimi dhe përciellja.
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Detyra e auditimit për siguri duhet të zbulohet përmes: auditimeve të bazuara në sisteme autimevetë rregullsisë, auditimeve të performances, auditimeve financiare dhe auditimeve të TI-së.
2.5.2.Përgjegjësia dhe raportimi i auditorëve të brendëshëm
Auditori i brendshëm ka këto përgjegjsi:
Të kryejë auditime të brendëshme në pajtim me rregullat, politikat, doracakët, udhzimet, kodin e
etikës, dhe standardet e miratuara, të marrë, të marrë shqyrtojë shfrytëzojë pa kufizim të dhënat
teknike, ekonomike, financiare dhe informata tjera të nevojshme të subjektit që auditohet.Të kopjojë të dhënat, infomatat apo dokumentat për qëllime të auditimit të brendshëm si dhe të sigurojë
që kopjet në fjalë të jëne ose origjinale të certifikuar.
Dokumentet origjinale duhet t’i kthehen subjektit të sektorit publik nga i cili jane marrë për
shfytzim, të kërkojë nga cilido zyrtarë punonjeës këshilltar ose kontraktues i subjektit të sektorit
të sektorit publik nën auditim të ofrojë dëshmi fizike, shënimë dhe dëshmi gojore ose informata
tjera mbi ҫështjen që kanë të bëjnë me auditimin ose mbi aktivitet që janë nën auditim.Të kenë
ҫasje pa pengesë në pasurinë e subjektit të sektorit publik nën auditim, dhe të verifikojë dhe
vlerosjë vlerat materiale dhe ,monetare të subjektit dhe sektorit publik në pajtim me rregullat dhe
legjislacionin.Të raportojë tek menaxhmenti i lartë i organizatës për gjithqka materiale të lidhurame kryerjen e auditimit të brendëshëm dhe me rezultatet e tij.
Të marrë informata të certifikuara nga Thesari. Banka qendrore e Kosovës dhe cila do organizatë
publike apo private në lidhje me xhirollogarinë dhe ose transaksionet aktuale ose mbyllura që
përfshijnë subjektet nën auditim.
T’i propozojë menaxhmentit të lartë të subjektit të sektorit publik kontraktimin e personelit të ekspertve atëher kur kërkohen njohuri aftësi të veҫanta në lidhje me aktivitetet e planifikuara të auditimit të brendshëm.
Të ketë qasje në komitetin e auditimit dhe marrë pjesë në seancat e tij.Të përcaktojë objektivat e
fushëveprimit shpeshtësinë metodat dhe burimet e nevojshme për kryerjen e auditimit të
brendëshem.Të gjithë auditorët e brendshëm janë të obliguar të mbajnë në fshetësi të gjitha informacionet që atyre u janë bërë të njohura gjatë kryerjes së auditimit të brendshëm, përveq nëse ligji
kërkon ndryshe
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2.5.3.Parimet e auditorittëbrendëshëm
Auditimet e brendshmeduhettëkryhennëpajtueshmëri me parimet e mëposhtme:
•

Ligjshmëria

•

Integriteti

•

Objektiviteti

•

Besueshmëria

•

Konpetenca

•

Pavarisa

2.5.4.Pavarsia e auditorittëbrendëshëm
Pavarsia duhet t’i jepet gjithë auditorëve të brendshëm, përkatësisht parimet e auditorëve të
brendshëm, theksuam parimin e pavarsis.

3.0.Auditimii brendëshëm në sektorin publik
3.1.Fusha e zbatimit për auditimin e brendëshem
Auditim i brendëshem zbatohet në të gjitha institucionet e sektorit publik, veprimtaria e të cilave
mbështet në pronën publike (shtetërore) e që gjatë funksionimit përdorin fonde nga buxheti i shtetit
a nga organizmat ndërkombëtrare, apo fonde të përfiturara në formëbashkëfinancimi. Fusha e zbatimit të auditimit te brendëshëm përfshin të gjitha institucionet e qeverisjes ëndrore, organet e
pushtetit vendor, institucionet e tjera, qëndrore dhe vendore që kryejnë funksione publike institucionet e pavarura e shoqërore tregtare, apo të çdo forme tjetër , përfshir ato financiare, ku kapitali
është mbi 50%.
3.2.Përkufizimet e auditimit të brendëshëm në sektorin publik
Auditimi i brendshëm është veprimtaria e pavarur që siguron menaxhimin dhe këshillon për veprimtarinë drejtuese, për përdorm efektiv të fondeve dhe përmirsimin e veprimtarisë së subjekteve
të audituara duke ndimuar ato në mënyrë sistematike dhe të programuar, për përmirsimin e përdorimin efektiv të fondeve dhe për të vlersuar riskun, performancën, sistemet e kontrollit dhe ato
të auditimit.
Auditues i brendshëm, që vijnë do të quhet “auditues”, është profesionisti i kualifikuar sipas kërkesave të caktuara me ligj.Kontrolli i bendshëm është process i planifikimit të politikave, i
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funksionimit të procedurave dhe organizmit të punëspër te ndimuar dhe siguruar drejtimin, që programet të arrijnë realitet e synuara, duke përdorur burimet asetet , pronë pulblike, në përputheë me
qëlimet dhe objektivat, që ato të jenë të mbrojttura nga shpenzimet e pajustifikuara, nga keqadministrimet e abuzimet, e qe për vendimmarrjen, përfitohen raporton përdoren, e administrohen të
dhëna te besueshe dhe bashkëkohore
3.3.Drejtimet e auditimit te brendëshem në sektorin publik
Drejtimet kryesore të auditimit të brendshëm janë:
Përdroim me kursim, dobi dhefrytshmëri të burmeve, financiare dhe njerzore:
•

Rriskun e kontrollit te drejtimit

•

Shkalln në të cilën rezutatet e programeve të subjkektit të audituar plotësojnë objektivat e
tij,

•

Pajtueshmërinë e veprimtarisë së subjektit të audituar me legjislacionin në fuqi,

•

Kujdesin për plotësimin e të dhënave, financiare dhe drejtimit, si dhe përdorimin e tyre në
mbështetjen e tyre në mbështetje të vendimarrjes,

•

Ruajtjen dhe miradministrimit i aseteve pronë publike.

3.4.Parimet e pergjithshme të funksionimit të auditmit të brendshëm
Auditimi i brendëshemnë sektorin publik mështet në parimet e ligjshmërisë, pavarsisë, paanësise
dhe fshetësise.Zbatimi i parimt te ligjëshmërisë, është respektimi i kushtetutës, i legjislacionit marveshjev ndërkombëtare, ku shteti është palë.Zbatimi i parimi të pavarsisë, është ushtrimi i veprimtarisë për përcaktimin, planifikimin, realizimin dhe raportimin e veprimtarisë së auditimit, jashtë
ҫdo që ka lidhje me veprimtarinë e audituar apo rrethanat që cenojnë apo mund të cenojnë objektivitetin.Vlerisimi i parimit të pavarsisë është pasqyrim objektiv dhe transparent të dokumenteve
përkatëse i të gjitha fakteve dhe rrethanave, që lidhen ,e veprimtarin e subjektit të audituar, pa u
ndikuart nga interesi personal apo pikpamjeve e së tretës.Zbatimi i parimit të fshetësisë, është trajtimi si konfidencial të dhënave të tjera të administruara gjatë auditimit.
3.5.Standardet e auditmit të brendshëm në sektorit publik
Veprimtaria e auditimit të brendshëm në sektorin publik bazohet në këtë ligj standardet ndërkombetare të auditmit të brendshëm të pranuara për tu zbatuar.

23

3.6.Objekti i auditimit të brendshëm
Objekt i auditmit të brendshëm na e të gjitha veprimtaritë financiare apo të ardhurat shpenzimet
administrimin e pasurive (aseteve) dhe borxheve.
3.7.Auditimi i brendshëm në sektorin publik
Përbëhet nga:
•

Ministri i financave

•

Komiteti i auditimit të brendshëm

•

Drejtoria e përgjithshme e auditmit

•

Njësia e auditmit të brendësheë, pran subjekteve të audituara, sipas përcaktimit të paparë
me ligj.

3.8. Përgjegjsia e MF në veprimtarinë audittuese
Ministri financave është përgjegjës për:
•

Bashkërendimin e përgjithëshem të veprimtarisë së auditimit të brendëshem.

•

Ngritjen dhe zbatimin e sistemit të kontrollit të brendëshëm financiar publik në sektorin
publik, duke propozuar Këshillit të ministrave nxierrjen e akteve nënligjore për këtë qëllim.

•

Miratimin e politikave të metodavve, procedurave, udhësimeve dhe rregulloreve të auditimit të brendshëm të propozuara nha drejtori i përgjithshëm i auditimit dhe të miratuara
nga komiteti i auditmit të brendshëm.

•

Emrimin dhe lirimin nga detyra të anëtarëve të komitetit te auditmit të brendëshëm sipas
ligjit.

•

Dhënia e mendimit të emërimit, largimin dhe lirimin e drejtuesve të njësive të auditmit në
subjektet e audituara në përputhje me legjislacionin në fuqi.

•

Paraqitjen në këshillin e ministrave të raportit vjetor për auditimin e brendëshëm, brenda
tre mujorit të parë të vitit pasardhës, si dhe te raportet e tjera, kur një gjë kërkohet.

•

Detyra të tjera të parashikuara me ligj. Bedri Statovci., (Jakupi F. K., 2012)

III.DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në të gjitha institucionet private apo publike në Kosovë vërehet një munges e bazës së mirfillt e
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auditimit bazuar në faktin se në vend nuk ka auditues të mirfillt.
Duke pasur parasysh faktin se një lëvizje e tillëështë mjaft e kushtueshme,dhe njëkohësisht një
investim në kuader të progresit ne prespektiv të drejt dhe të qasshmë në qdo cep të aktivitetit
raportet e të cilit evidentojn skajshmërisht qdo tentativë për keqinterpretime.
Auditim i brendëshem zbatohet në të gjitha institucionet e sektorit publik, veprimtaria e të cilave
mbështet në pronën publike (shtetërore) e që gjatë funksionimit përdorin fonde nga buxheti i shtetit
a nga organizmat ndërkombëtrare, apo fonde të përfiturara në formëbashkëfinancimi.
Fusha e zbatimit të auditimit te brendëshëm përfshin të gjitha institucionet e qeverisjes qëndrore,
organet e pushtetit vendor, institucionet e tjera, qëndrore dhe vendore që kryejnë funksione publike
institucionet e pavarura e shoqërore tregtare, apo të çdo forme tjetër , përfshir ato financiare, ku
kapitali është mbi 50%.
Pikrisht kjo gamë e gjërë e aktivitetit të auditimit ka shumë alternative që shtrirja e saj të gjejë
formën e duhur qe baza e auditimit të njihet dhe pranohet edhe tek ne si një dhe e vetme.

IV.METODOLOGJIA HULUMTUESE
Rishikimi i literaturës do të bëhet me qëllim të gjetjes së benefiteve që kemi si rezultat i auditimit
të brendshëm në qdo sektor qoftë ai publik apo provat. Të dhënat e fituara nga rezultatet e këtij
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hulumtimi do të krahasohen me të dhënat ekzistuese në librat e ndryshëm shkollorë, publikimet
akademike dhe nga faqet e ndryshme zyrtare në internet. Metoda kualitative paraqet procesin e
hulumtimit të një fenomeni duke mbledhur të dhëna numerike duke analizuar ato përmes modeleve
matematikore dhe statistikore (Gunderson, 2003)
Ndërsa, metoda kuantitative shpjegon fenomenet shoqërore dhe ndihmon të kuptohet se si njerëzit
i japin kuptim çështjeve dhe përvojave të tyre (Merriam., 2009)
Në këtë kontekst, (Cobretta, 2006 ) shpjegon se metoda cilësore është një procedure e hapur dhe
interaktive, ndërsa metoda sasiore paraqet një procedurë të strukturuar. Prandaj, dallimi në mes të
këtyre dy metodave qëndron në natyrën e të dhënave.
Duke u bazuar në tekstin e mësipërm, në këtë hulumtim do të përdoret metoda cilësore pasi ky
hulumtim rezultati do të ketë përmbajtje teorike.

4.1.Kohëzgjatja
Shtresa e fundit në “Research onion” apo qepën hulumtuese të Saundersit e cila duhet të merret
parasysh gjatë formulimit të dizejnit hulumtues, është kohëzgjatja. Sipas Saunders et al. (2009),
ekzistojnë studime të rastit të cilat paraqiten si një fotografi dhe studime të ashtuquajtura
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langitudinale që gjasojnë me një ditar ose seri të fotografive të cilat përfaqësojnë ngjarjet në një
periudhë të caktuar kohore.
Tabela.2.Intervali kohor i punës
Data

20.07.19

30.08.1
9

1.10.1
9

25.10.19

3.10.1
9

Detyra
Leximi dhe zgjedhja e literaturës relevante
Definimi i qëllimit dhe objektivave
Draftimi i kapitullit të literatures
Leximi i literaturës për metodologji
Qasja kërkimore në internet
Draftimi i kapitullit te metodologjisë
Përpilimi i pytësorve
Pilot testimi i pyetësorve
Rregullimi final i pyetsorëve
Mbledhja e të dhënave nga intervistat dhe
pyetsorëve
Futja e të dhënave në kompjuter
Analizimi i të dhënave
Draftimi i kapitullit të rezultateve dhe
diskutimeve
Rileximi i literaturës (plotësimi në përputhje
me rezultateve
Plotësimi i kapitujve të mbetur
Dorëzimi i draftit final te mentori(dhe pritja e
komenteve)
Rishkimi dhe modifikimi i draftit final
Formatimi,printimi dhe lidhja
Dorëzimi final
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V.Rezultatet e pritura
Pasi është bërë rishyqrtimi i literaturës është parë se nga auditimi i brendëshëm ka benefite pozitive
pasi si efekt është në kontrbut pozitiv ndaj raportimeve të ndryshme.
Auditimi i brendshëm është veprimtaria e pavarur që siguron menaxhimin dhe këshillon për veprimtarinë drejtuese, për përdorm efektiv të fondeve dhe përmirsimin e veprimtarisë së subjekteve të
audituara duke ndimuar ato në mënyrë sistematike dhe të programuar, për përmirsimin e përdorimin efektiv të fondeve dhe për të vlersuar riskun, performancën, sistemet e kontrollit dhe ato të
auditimit.
Fusha e zbatimit të auditimit te brendëshëm përfshin të gjitha institucionet e qeverisjes ëndrore,
organet e pushtetit vendor, institucionet e tjera, qëndrore dhe vendore që kryejnë funksione publike
institucionet e pavarura e shoqërore tregtare, apo të çdo forme tjetër , përfshir ato financiare, ku
kapitali është mbi 50%.
E parë nga ky këndëvështrim shihet se shtrirja e auditimit në çdo cep ndimon në qasje pozitive
ngase kështu përfitohet kultura e raportimit dhe aktivitetit me baza në të gjitha skajet e aktiviteteve
ekonomi.
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VI.PËRFUNDIMI DHE REKOMANDIMET
Filimi i një hulumtimi tema e së cilit është të kuptosh benefitet e një kontrolli nga i cili ecuria e
aktivitetit qoft privat apo publik që po aq kompleks a rigoroz në zhvillimin e përparsive dhe
mundësive që një kontroll efektiv jep në përgjithsi.
Ajo që kemi arritur të kuptojm si finalizuese e kësaj teme ngelet padyshim reëdesia e auditimit dhe
benefiet që kemi si rezulktat i auditimit në aktvitetet të cilat janë të shumta por ajo që vlen të
përmenden janë kryesishtt pozitive në kontribut të përhershëm ndaj rregullimit dhe raportit të
detalizuar të qdo elementi q përfaqson në vete strukturat e të dhënave financiare.
Kontrolli i brendshëm i ka katër qellimë:
1. Realizimin e shërbimeve kualitative dhe kryerjen e veprimtarive të rregullta,
2. Ruajtjen e fondeve apo burimeve nga menaxhimi jo i mirë, keqpërdorimet apo edhe nga
gabimet.
3. Zbatimi i ligjeve, rregullave dhe udhëzimeve tjera,
4. Besueshmëri në ruajtjen e të dhënave financiare dhe paraqitja e tyre me saktësi gjithnjë kur
kërkohen.
Dhe këto qëllime shohim qartë se janë një efekt i drejtë për realizimin e ҫdo tentativeje për të
përmbushur nevojat e një biznesi për të ndier të arsyeshme progresin në forma dhe mënyra të
ndryshme.
Rekomandimet
Përceptimin e auditimit në formë të duhur duke mundësuar kështu shtrirje të gjithëmbarshme në
formë të pavarur.
Respektimi i mbarvajtjes së procesit në raport me lojalitetin dhe progresivitetin.
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